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1.PJESA TEORIKE
1.1 Pershkrimi teknik

1.1.1Hulumtimi
Hulumtimi ka filluar me objektet te cilat gjenden ne Prishtinë ,kemi pasur lloje dhe objekte
te ndryshme .

Ndërtesa Arsimor

Çerdhe,Shkolla ,Shkolla te
mesme ,universitete ,Biblioteka

Ndërtesa për shërbime publike

Banka ,Posta ,komuna
,Qeveritare, bashkësi lokale...etj

Ndërtesa për sport dhe
rekreacion

Fusha për sporte te ndryshme :
Basket, futboll, tenis

Ndertesa komerciale
/ekomomike

Qendra tregtare,hotele ,
restorante ,motele,kafiteri ...etj

Ndërtesa banimi

Shtëpi, vila , objekte banesore ,
konvikte

Ndrtesa kulturore /shoqërore.

Muze , Salla koncertesh
,Teatri...etj

√
√
√
√
√
√,X

Tabela 1: Te dhënat për llojet e ndërtesave ne Komunën e Prishtinës

Pas te gjithë këtij hulumit për te gjitha këto lloje për perzgjellje kam menduar se me shume
ne mangësi e kemi një Qendër kulturore,ku te gjitha llojet e muzeve munde ti përmbledhim
ne një vend.Duke filluar nga llojet e muzeve ,Amfiteatrat.galerit e ndryshme .etj
Nga mungesa e ksaj kam mendua te kemi nje objekt te tillen ne kryeqytetin tone.
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1.1.2 HISTORIKU
Njerëzor, dhe bota natyrore. Si e tillë, muzetë kanë një kohë të gjatë histori, e cila buron nga
ajo që mund të jetë një dëshirë e Një histori e institucioneve që ruajnë dhe interpretojnë
provat materiale te raca njerëzore, aktiviteti lindur e njeriut për të mbledhur dhe interpretuar
dhe që ka origjinën dukshëm në koleksione të mëdha e ndërtuar nga individë dhe grupe para
epokës moderne..Mbledhja zhvillohet në kohët e lashta dhe mesjetare, dhe më në fund duke
shqyrtuar zhvillimi i muzeve moderne publike nga Rilindja deri në ditët e sotme.
Muze Fjala e ka origjinën klasike. Në formën e tij greke, mouseion, kjo do të thoshte "vendin
e Muses "dhe caktuar një institucion filozofik apo një vend të meditimit. Përdorimi i
derivacion Latine, muze, duket se ka qenë i kufizuar në kohët romake kryesisht në vendet e
diskutimit filozofik. Kështu Muzeu i madh në Aleksandri, themeluar nga Ptolemeu I Soter në
fillim të shek 3, me kolegjin e saj e dijetarëve dhe biblioteka e saj, ishte më shumë një
universitet prototip se një institucion për të ruajtur dhe për të interpretuar aspektet materiale
të trashëgimisë. Muzeu Fjala u rigjallërua në shekullin e 15-Evropa për të përshkruar
mbledhjen e Medici Lorenzo de 'në Firence, por termi përcolli konceptin e gjithëpërfshirjes
në vend e një ndërtesë. nga Muzeu i shekullit të 17 është duke u përdorur në Evropë për të
përshkruar koleksionet e kuriozitete.
Muzeu i shekullit të 17 është duke u përdorur në Evropë për të përshkruar koleksionet e
kuriozitete. Mbledhja krimb Ole-së në Kopenhagë u quajt kështu, dhe në Angli vizitorët në
mbledhjen John Tradescant në Lambeth (tani një njësisë bashkiake London) quajtur ka një
muze;Katalogu i këtij koleksioni, botuar në vitin 1656, titullohej Musaeum Tradescantianum.
Në vitin 1677 e mbledhjes, që ka bërë pronë e Elias Ashmole, u transferua në Universitetin e
Oksfordit. Një ndërtesë ishte ndërtuar për të marrë atë, dhe kjo, shpejt pasi u hap për publikun
në vitin 1683, u bë i njohur si Muzeu Ashmolean. Edhe pse ka disa kundërthënie në
përdorimi i muzeut në legjislacionin, i hartuar në 1753, themelues Muzeun britanik,
megjithatë ideja e një institucioni të quajtur një muze dhe të vendosur për të ruajtur dhe të
shfaqin një koleksion të publikut u krijua edhe në shekullin e 18. Në të vërtetë, Denis Diderot
paraqiti një skemë të detajuar për një muze kombëtar për Francën në vëllimi i nëntë i
Encyclopédie tij, botuar në 1765.
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Fig 1. Elias Ashmole dhe Muzeu Ashmolean

Përdorimi i muzeut fjalës gjatë 19 dhe më të madhe të shekullit të 20-të shënohet një
ndërtimin e shtëpive materiale kulturore të cilën publiku ka qasje. Më vonë, si muzetë
vazhduar të përgjigjet për shoqëritë që i krijoi ata, me theksin në ndërtimin e vetë u bë më
pak dominante.
Muzeumet e para publike Ashmolean

Trupi i parë i korporatës për të marrë një koleksion privat, ngritja e ndërtesave në shtëpinë e
tij, dhe bërë atë në dispozicion të publikut ishte në Universitetin e Oksfordit. Dhurata ishte
nga Elias Ashmole; përmban shumë e mbledhjes Tradescant, ajo është bërë me kusht që një
vend të ndërtohet për të marrë atë. Ndërtesa rezultuar, i cili përfundimisht u bë i njohur si
Muzeu Ashmolean, u hap në vitin 1683. (Ashmolean më vonë u transferua në një tjetër
ndërtesë e re aty pranë, dhe ndërtimin e saj origjinal tani është zënë nga Muzeu e Historisë së
Shkencës.) Elias Ashmole (1617-1692) dhe Muzeu Ashmolean, Oxford Muzeu Britanik
Shekulli 18 pa lulëzim e Iluminizmit dhe frymën enciklopedike, si dhe një shije rritje për
ekzotike. Këto ndikime, inkurajuar duke rritur eksplorimit të botës, nga tregtia përqëndruar
në Evropën veriperëndimore, dhe duke zhvilluar industrializimi, janë të dukshme në hapjen e
dy prej muzeve të shquar të Evropës, Muzeu Britanik, në Londër, në 1759 dhe Louvre, në
Paris, në 1793. britanikët Muzeu u formua si rezultat i pranimit të qeverisë së përgjegjësisë
ndaj ruajtur dhe për të ruajtur tre koleksioneve "jo vetëm për inspektim dhe argëtuese të
mësuar dhe kurioz, por për përdorim të përgjithshëm dhe përfitim të publikut. "Këto ishin të
vendosur në Montagu House, në Bloomsbury, blerë posaçërisht për këtë qëllimi. Koleksionet
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janë bërë nga Sir Robert pambuku, Robert Harley, 1 kont e Oksfordit, dhe Sir Hans Sloane.
Pambuku dhe Harley koleksionet Të përbëheshin kryesisht e dorëshkrimeve. Mbledhja
Sloane, megjithatë, përfshirë mostra e tij e historia natyrore nga Xhamajka dhe klasike,
etnografike, numizmatik, dhe arti Materiali, si dhe kabineti i William Courten, qe permban
rreth 100.000 artikuj në të gjitha. Edhe pse qasja publike në Muzeun Britanik ishte falas nga
fillim, për shumë vite ishte pranim nga aplikimi për një numër të kufizuar të bileta lëshuar
përditshme. Pavarësisht nga kjo, François de la Rochefoucauld, vizituar nga Franca në 1784,
vërejti me miratim se muzeu ishte shprehimisht "për udhëzim dhe kënaqësi e publikut. "

Fig 2 Salla e Muzeu Ashmolean
Bumi i pari muze ne europe

Ishte gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19 që muzetë filluan të shtohen në Europe; krenaria
qytetare dhe lëvizja e lirë e arsimit ishin ndër shkaqet e kësaj zhvillimit. Rreth 100 u hap në
Britani në 15 vitet e para 1887, ndërsa 50 muze u krijua në Gjermani në pesë vitet nga 1876
në 1880 Kjo ishte gjithashtu një periudhë e inovacionit. Të Liverpool Muzetë në Angli, për
shembull, ka filluar qarkullojnë mostrave të shkollave për qëllime arsimore; Panoramas dhe
habitateve grupe janë përdorur për të lehtësuar interpretimin. Si ndriçim të parë të gazit dhe
më pas ndriçimi elektrike u bë në dispozicion, muzetë zgjaten orët e tyre në mbrëmje për të
ofruar shërbim për ata qe nuk mundeshin për të vizituar gjatë ditës.
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1.1.3 LOKACIONI
Ndërtesa e Qendrës kulturore është parapa te ndërtohet ne pjesën qendrore te qytetit, ne një
terren te rrafshet . Ne Lindje kufizohet me RR- Garibaldi dhe ne Perëndim me RR-Tirana ne
Veri me Stadiumin dhe ne Jug me Pallatin e Rinis dhe Sporteve.

Fig 3. Lokacioni

Lokacioni aktualisht shfrytëzohet për Parking (por ne te kaluarën është shfrytëzuar si treg) .
ku historiku i kësaj parcele tregon se është shfrytëzuar për funksione te ndryshme.
Rrethina qe na rrethon ka ndërtesa qe kanë funksione qe kanë lidhshmëri me qendrën
kulturore sepse ndërtesa për nga përmbajta kanë qëllime ekonomik shoqëror kulturor
,sportive dhe rekreacion.Ekonomik sepse ka përmbajtje te qendrës tregtare,sportive ka sallën
e sporteve , kulturor –sallën e kuqe,dhe rekreacionne pllato mbipallat.Sportiv po ashtu është
edhe Stadiumi i Prishtinës.Po ashtu ne lindje ka lagjen Arbëria me ndërtesa banimit.Dhe ne
jug ka Pallatin e Rilindjes. Objekti ka etazhitet kryesisht te ulet P,P+1.B+P+1,B+P+2.B+P+3
Lokacioni është i përshtatshëm për shkake te pozitës qe ka ne qendër dhe mundësia e qasjes
ne te lehte. Dhe vizitoret nga cilat do vende qe vijnë mund te arrijnë, me çfarëdo mjeti
transporti. Qëllimi për ndërtimin e një ndërtese te tille është për arsye se kryeqyteti i mungon
një lloje i tille .
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1.1.4 KONCEPTI DHE FORMA

Koncepti Duke u bazuar ne historin e se kaluares fillon me idenë qe ne një ndertës te këtij
llojit te ketë përmbledhjen e te gjitha llojeve te muzeve me ne vende .

Ku fillojmë me :
❖ Arkeologjinë –Gjeneza (Ekzistenca )
❖ Etnografia –Traditën
❖ Lufta –Mbijetesa
❖ Arti-Krijimtaria
Te gjitha këto janë etapa neper te cilat njeriu ka kaluar ,dhe kur janë diçka e rëndësishme ja
vlen ta ruajë dhe ta shfaqim te te tjerët. Dhe mundësia me e mire për një gjë te tille është
koncepti i krijimit te një ndertës kulturore me përmbajtje te Muzeve.

Fig 4. Koncepti

10

PUNIME DIPLOME –QENDER KULTURORE
Forma-Ideja për formën ka rrjedhur na llojet e muzeve .ku

si baze kemi marr format

dekonstruktive.Ku secilin muze ka nga nje forme te rregullt gjeometrike dhe nëse ato forma i
bashkojmë se bashku formojmë figura te ndryshme gjeometrike dhe me përzierjen e tyre ne
krijomë forma dekonstruktive.
De-kon-struksioni është përdorur me qëllimi qe te shprehet format e ekzistencës,
traditës,mbijetesës,dhe krijimtarisë ku me te gjitha këto kane nga një forme ne veti dhe me
shpërthimin e secilës prej formave qe ka pas një ide te caktime një histori ne vete ka dale qe
edhe objekti e ka arit një forme .De-kon-struksioni ne arkitekture nënkupton-atë qe njeriu
do te prezantoje kalimin e Idesë ne Forme. Dhe kjo është aplikuar ne SHBA gjate viteve ’80
dhe ’90 ne pjesën e Kalifornisë ku një numer i madh arkitektesh punojnë ne ketë rryme.
Këtu përmenden emrat e Frank Gehry, Asymptote, Craig Hodgetts dhe Hsin Min Fung,
Franklin Izrael, Morphosis, Eric Owen Moos, RoTo, Coop Himmelblau, etj.
Frymezimi per kto forma eshte marre nga Daniel Libeskind.i cili ka nje stil te tille ne
arkitekture

.

Fig 5.Format e rregullat , Format e pa rregullta
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Fig 6.Kalimi nga forma e rregullt ne te pa rregulltë

Fig 7.Analiza dhe Idete e Para per Formen
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1.1.5 ANALIZA FUNKSIONALE
Përdhesa

-Qasja ne Qendër kulturore (Hyrja kryesore)
Informata

Vizitor ka qasje direkt ne informata dhe ne biletari pastaj ne qofte se ka nevojë dikush për
ciceron ,mund ta kërkoj te informata pastaj ata lajmërohen dhe e shoqërojnë vizitorin gjate
vizitës se tije neper muze te ndryshëm .Ne afërsi te këtyre kthina kemi edhe kontrollet ne
hyrje dhe kamerat ne afërsi me mundësi qe te bohet monitorimi sa me i lehtë dhe mundësi e
reagimit sa me te shpejte për arsye se ka lidhje me kontrollen.
Muzeu i Arteve

Pas marrjes se biletës vizitori mund te kaloj te këndi i muzeut te arteve dhe aty mund te ketë
qasje pasi biletën ta regjistroj te rampa ne aparat digjital dhe ajo mund te hapet. Pastaj
vizitoret munde te fijojnë nga galeria –I- qe është me piktura pastaj mund te kalojnë ne muze
te arteve ,te skulpturës,dhe ne galerinë e II për skulptura.
Galeritë dhe muzetë mes vete kane fleksibilitet se munde te kalohet nga njeri tek tjetri kanë
lidhje mes veti .por e kanë mundësin qe te hyhet vetëm ne njërin nga muzetë ose galeritë .
Biblioteka

Pas daljes nga muzeu i artit mund te kalojmë tek bibliotekat ku kemi mundësi zgjedhje për te
rritur dhe për fëmijë. dhe kemi mundësi zgjedhje te shumta për te dy grup moshat.
Grupacioni i Muzeve

Edhe ne ketë pjesë te muzeve hyrja është e veçanet ku vizitori përgjatë arritjes ne muze mund
te shoh ekspozimin e disa pjesëve te muzeut qe vizitorin mund ta njoftojnë për atë çka
munde te shohin brenda.Pas te hyjmë ne muze mund te fillojmë nga arkeologjia ,qe mund te
njoftohemi për gjenezën pastaj te kalojmë te muzeu i luftës ku shohim këndin e armeve se me
çka ata kanë mbijetuar këndin e embleme dhe veshjet e ushtrisë pastaj nga ky muze kalojmë
te muzeu etnografikik ku kemi veshjet e burrave dhe te grave .Pastaj kemi daljen ku pasi te
dalim ne ballore te muzeve kemi sallate e abuditoriumive,
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Auditoriumi

Auditoriumet janë salla me kapacitete prej 550 persona ,janë te ndara ne tri pjesë ku
auditoriumi 1-2 munde te përdoren te veçantë ose bashke dhe i shtohet edhe pjesa e mesme
,kur kemi diçka ndonjë event te madhe apo ndonjë ngjarje me te veçante munde ta bëjmë ne
paraqitjen e ndonjë dokumentari ose ndonjë filmi me rendësi te madhe kulturore.Auditoriumi
ka edhe kthinat teknike si ndriçimi , zerimi, përkthyes montazhe,regjisorin dhe mediat.
Tualetet

Ne përdhes kemi ne dy pjese janë te fokusuara nyejt saniate ne afërsi te bilotekes dhe muzeut
dhe ne afërsi te auditoriumit. janë me nr te caktuar sipas normave ne Noifert mbi 12 janë te
lejuara për mbi 200 njerëz . ne kemi gjithsej 25 nyje sanitare ne një etazhe 6 femra dhe 6 për
meshkuj dhe 1 për hendikep.
Furnizimi

Behet përmes hyrjes ekonomike qe furnizoni restoranti bodrumin gjithashtu dhe kthinat e
muzeve qe kane lidhshmëri njëra me tjetrën
Shkallet dhe Ashensori

Shkallet për te restoranti dhe për administrata kane krahinë e kanë ..... dhe 17 lartesi dhe 29
shkelësen Ashensori ka kapaciteti për 12 persona 800kg me dimensione 215/140
Kati I
Restoranti
Fillojmë me kuzhinat e ngrohta dhe te ftoftë ka sallat për kafe dhe për ushqimin këndin për
duhane është një salle për 250 persona
Administrata
Ne hyrje kemi pritjen ku munde te presim me atë qe dua te takohen.Kemi drejtorin i cili ne
hyrje ka sekretarin e cila mund ta njoftoj për ndonjë takim pastaj ne afërsi te drejtori e cili e
ka sallën e takimeve ku mund ti ftoje te gjithës stafin punues për mbledhje.Përveç Drejtorit
ne administrate bëjnë pjesë edhe Financat Menaxheret ,Juristet,arkiva dhe fotokopja.
Bodrumi
Kthinat e Muzeut
14
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Me ane te shkallëve dhe te ashensorit mund te kemi qasje ne bodrum ku furnizimin e bëjmë
përmes kthinave te muzeut qe e përbejë Mirëmbajtja dhe Restaurim ,dhe Depon për ruajtje
dhe konservim .Gjithashtu si kthine me e veçanet për gjerat qe i kemi shumë me rendësi e
kemi edhe Trezorin tek i cili na duhet një kontrolle me e veçante sepse gjerat e rëndësishme i
ruajmë aty dhe është shume e sigurte, sepse çdo gjë qe hynë e del kontrollohet nga kontrolla .

Kthinat e Restoranti
Janë kthina qe shërbejnë për furnizimit e restoranti përmes depove ,gjithashtu shërbeje edhe
për mirëmbajtje sepse këtu ka edhe kthina për larje hekurosje ,gjithashtu edhe kthinat e
deponimit te ushqimit ,dhe te pijeve. Dhe përmes ashensorit furnizimi shkon direkt ne
restorant.
Kthinat Teknike
Shume e rëndësishme për një objekte është te kemi edhe kthina me te cilat do e mirëmbaje
objektin me rryme ujë dhe ngrohje .Prandaj ne ketë pjese e kemi këndin e veçante te kthinave
teknike.
1.1.6 ANALIZA E KONSTRUKSIONIT
THEMELET

Objekti i Qendrës kulturore është parapare te ngritët mbi themele te veçuara e te lidhura ne
mes vete me kontratraje me forme dhe dimensione sipas llogarisë statike. Betonimi I
themeleve duhet te behet ne kallëpe me beton 35
Përveç themeleve te veçuar kemi edhe themel pllakë te pjesa e bodrumit dhe e auditoriumit
kemi vendosur ti dallojnë për arseje se nëse ish përdoren sistem i njëjte ne ketër rast pllake
pasi qe nuk ka një etazhitet shume te larte nuk është pare e nevojshme dhe kemi përdore këto
dy sisteme.
SHTYLLAT DHE TRAJET
Janë paraparë të punohen nga betoni i armuar 35X35 me formë dhe dimensione sipas
zgjidhjes arkitektonike dhe llogarisë statike. Sipërfaqet e shtyllave dhe trajeve duhet te jenë të
drejta e të rrashta Gjatë betonimit të elementeve , betoni duhet të vibrohet që pas betonimit
mos të kemi segregacion në sipërfaqet e betonit dhe armatura mos të jetë e dukshme do të
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thotë të kenë distancën e caktuar nga sipërfaqja e jashtme. Pas përfundimit te punimeve te
latimit çdo sipërfaqe e drasuar para betonimit duhet te pastrohet nga mbeturinat e ndryshme ,
copat e telave për lidhjen e armaturës , etj . Gjate ekzekutimit te punimeve te shtyllave dhe
trajeve me beton dhe beton arme
Për te gjitha materialet e përdorura ekzekutuesi duhet te prezantoje A-testet e nevojshme
MURET
Muret e jashtme janë paraparë të bëhen në tri mënyra:
I.

Muret te cilat mvishen me beton :

- Beton I papërpunuar 8cm I cili lihet I pa përpunuar menjëherë pas heqjes së kallpeve.
Shtresa e betonit është shtresa përfundimtare dhe e dukshme e kësaj sipërfaqe te fasdës ,
prandaj duhet te punohet me kujdes .
- Mur nga betoni (me funksion mbajtës) I armuar me dimension t=35cm .
II. Muret tjera të jashtme në objekt të cilat nuk kanë rëndësi mbajtëse për objektin punohen
nga:
-Ana e mbrendshme mveshen me llaq t=1cm.
- Prej blloqeve te argjilës me trashësi t=25cm,
-Termoizolim- stiropor te ngjeshur t=8 cm dhe përfundohen
- Me llaq
-Dhe ngjitj e Panellave Trespa ne forma dhe dimensione te ndryshme varësisht nga forma.

III. Muret te cilat mvishen me fasade strukturale
Janë mure te cilat jane gjysme struktural dhe struktural Gjysem struktural- sipas nevojës për
objektin tone secila fasadë do te ndryshim sepse preferohet te krijohen qdo xham me dizajnë
te veçanta dhe duhet te krijohen secili panel te vije i veçante .
-Panellat janë nga pllakat Trespa
-Profilet janë nga alumini me trashësi t=20 ,t=15
-Xhami -- termo xhami - sigurues - t=6+14+6
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-Elementet për kënde- alumin Profilet janë nga alumini me trashësi t=20 ,t=15 qe janë
konstruksioni mbajtës nga profilet e aluminit “Alumin - M4 Solar Structural “
Dhe ata xhamat struktural janë tërësisht nga xhamat dhe profilet e aluminit

Muret e mbrendshme ndarëse varësisht nga dedikimi I hapësirës punohen si:
I.

Mure në depo dhe bodrume punohen prej blloqeve nga argjila me trashësi prej t=12cm

dhe t=20cm te cilat muratohen .
KONSTRUKSIONI MESKAT
Është paraparë të jetë pllakë monolite nga betoni i armuar më trashësi t=30cm e mbështetur
në traje me prerje tërthore 30x45cm po ashtu nga betoni i armuar.
Gjate ekzekutimit te punimeve te pllakës se konstruksionit meskatit me beton te armuar dhe
konstruksion prej çeliku ekzekutuesi duhet te ketë Për te gjitha materialet e përdorura
ekzekutuesi duhet te prezantoje A-testet e nevojshme.
KULMI
Muzeu mbulohet nga dy lloje kulmesh:
Kulm i rrafshëte me mbulese sipas përshkrimit të më poshtëm:
-Foli e PVC
-Estrih-shtresë rrafshuese
-Termoizolim I presuar t=20cm
-Estrihu 5cm
-Hidroizolimi
-Shtresë për thithje e ujit
-Zhavorr
Hapjet e kulmit janë prej :
Nje pjese e kulmit te muzeve është e mbuluar me xham. Xhami qëndron mbi konstruksion
çeliku qe nuk ndryshket.
Kulm i pjerret-eshte kulme qe ka ramje te ndryshme vareshisht nga forma dallon.
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Mbuleta e kulmit jane prej materiali : Sendviq Panell Kulmi përdoret si mbulese në
ndërtimtari dhe industri. Karakterizohet si izolues I mirë I zërit dhe temperaturës dhe hyn në
grupin e elementeve konstruktive të lehta. Materiali kryesor është llamarina qëvendoset në dy
shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Efikasiteti dhe
forma atraktive e Sendviq Panell Kulmi e ka bërë këtë produkte të jëtë në trëndët botërore.
Ky lloj produkti veçohet si produkte ekonomike dhe montues I shpejtë në cati të objekteve
industriale, banesore, dhe destinime të tjera.
KAPIATAT :Koheve te fundit me ane te tekonologhis se avancuar kemi aritur te krijojme
forma dhe ide te ndryshme ,por rassti per krijimi e nje mbulese te kulmit me form dhe raamje
te ndryshme kemi menduar te erdorim nje sisietem me te veçante disa kapriata ku mund te
krijone ramjet sipas formes dhe deshire sone per ndertesen . Janë nje sistem me i veqant
sepse per shkake te ramjëve te ndryshme qe se cila dallon nga tjetra ,edhe format e kapriatave
dallon asnjeri nuk eshte e njejte me tjetren ,jane sistem te cilat duhet kane dimensione dhe
lartesi te ndryshem,duhet te jen metalike ,dhe lidhje e tyrene anen e kundërte eshte menduar
te behet me profile metalike per mbajte te mbulese nga llamarina .
Nje mundesi e tille saktësisht e kemi te : ONART është një zgjedhje e mençur, për shkak se:
• ONART është një kompani të teknologjisë së lartë e cila mban krah për krah, asimilon dhe
zbaton përmirësime shumë të fundit në botën e sektorit të Arkitekturës tekstile.
• Për të shmangur ndonjë problem të mundshëm, ONART ofron shërbimet e saj me dizajn
konceptuale, projektim membrana dhe strukturë çeliku, inxhinieri i detajuar, trillim i
membranës dhe çelikut dhe vënien nën të njëjtën çati.
• ONART ka gjithmonë, nga fillimi i tij deri tani në sektorin, e përdorur frekuencë të lartë
teknikë saldim për këmbë të gjata dhe seams homogjene.
Kulm i pjerrtë me shtresat:
Ka ramjet sipas formës se objekti dhe te ky kulm janë
-kapriatat
-Mbulesat me Llamarina sendwich
•

Tavani I varur

•

Kapriata t1-25.t2-10 t3-20

•

Llamarina
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•

Hidroizolimi2cm

•

Termoizolimi10cm

•

Hidrizolimi2cm llamarina sandwich(alumni)

TAVANET
Tavanet janë paraparë të punohen në disa mënyra varësisht prej dedikimit të sallave.Galeritë
dhe sallat e muzeve janë paraparë te kenë tavane me forma te ndryshëm ku janë te rrafshet po
kanë te ngjirur panella për ndriçim qe janë Barisoll njokohesisht jane dekorues por perdoren
edhe per ndriqim .Kurse te salla e adudioriumit kemi tavan te varur me forma te thyera për
shkak te depërtimit the thyerjes se zërit .
1.1.7 DYSHEMETE:

Te gjitha dyshemetë duhet te jene notuese dhe punohen ne këto shtresa:
•

Pllaka B.A 30cm (20cm)

•

Hidroizolim 3cm

•

Termoizolim3cm

•

Foli PVC 3cm

•

Estrihu 5cm

•

Ngjites 1cm

•

Linoleum 3cm (disa me pllaka)

Dyshemeja prej pllakave te keramikes : Pllakat ne dysheme vendoset me ngjites pllakat ne
principin fuge e hapur t=5mm. Pllaka e mermerit duhet te kene perpunim te siperfaqes e
cila nuk eshte rreshqitese.
NGJYROSJA
Muret te cilat parashihen te lyhen, gjegjësisht muret ne sallave te muzeve parashihen te
gletohen me material me baze gipsi dhe te ngjyrosen me ngjyre te bardhe dhe te hirit .
Ngjyra është gjysme e shkëlqyer, e tretshme ne ujë , pa amoniak dhe tretës tjerë . Aplikimi I
ngjyrës është me kundrim shume te vogël dhe behet dy here me interval minimal kohor prej
3 orësh nga hera ne here.
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1.1.8DYERT DHE DRITARET
Dyert janë me dimensione te ndryshme ato 2 krihshe me dimensione 180X250 dhe i
përdorim te sallat e mëdha dhe ato janë me 2 hapje dhe hapjen e kanë ne kënd 180 shkalle
.Kurse ato për administratë janë dyer me dimension 180X90 dhe kanë hapje ne kënd 90
shkalle
Materialet :Dyert e brendshme dhe te jashtme
•

Te mbrendshme : janë me profile druri dhe xhame

•

Te jashtem : jane me profile alumini dhe xhame.

Dritare nuk kemi hapje ku jane te vendosura dritare perve hapjeve qe I kemi inkuadruar n
fasada strukturale.

1.1.9Fasadat
Dizajni i mirë fillon me frymëzim, vizion të jashtëzakonshme dhe të menduarit
provokuese. Ajo vjen në jetë me materiale të mëdha, dhe përfundon me
sistemeve.

Trespa jane Panelet qe mund të përdoret më vete, ose në kombinim me materiale të tjera, për
të krijuar fasadave mahnitëse ose nxjerr në pah të jashtëzakonshme lakuar.
Trespa është një dekorative të lartë të presionit petëzuar kompakt (HPL) me një sipërfaqe
integrale prodhuar duke përdorur teknologjitë unike TRESPA-së në shtëpi, Electron Beam
shërimin (EBC) dhe kimik formimin (DF).Përzierje e deri në 70% fibrave të drurit-bazuar,
prodhuar nën presione të larta dhe temperaturat jep një shumë të qëndrueshme, panel dendur
me mirë forca-të-peshë raport-së.
Panele Trespa® janë perfekte për përdorim në sistemet e reja dhe funksionale të ajrosura
fasadës. Përdoret më vete ose si një pah në kombinim me materiale të tjera, Trespa mund të
përcaktojë pamjen dhe theksojnë cilësitë e një ndërtese.
Fasadat Trespa eshte e ventiluar ato ofrojnë efikas të energjisë, pronat e gjatë të
qëndrueshme. Një sistem ventiluar fasada mund të rezultojë në një shumëllojshmëri të
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avantazhe. Së pari, një efekt oxhak tërheq ajrit nëpër zgavrën, ndihmon në heqjen e
nxehtësisë dhe lagështisë .
Trespa është një material jashtëzakonisht e shkathët. Panelet mund të kombinohet lehtë me
materiale të tjera të ndërtimit për të krijuar një-e-një-lloj efekte dhe thekson. Me një gamë të
gjerë të ngjyrave, mbaron dhe efektet e prekshëm, Trespa sjell imponues mundësitë estetike
dhe gati të pafund të projektimit për të gjeneratës së ardhshme arkitektonike.
MOTI REZISTENCE DHE NGJYRA (Qëndrueshmeria )
Panele Trespa® kryer jashtë jashtëzakonisht të mirë. Dielli dhe shiu nuk do të ketë efekt të
rëndësishëm në sipërfaqen e panelit. Panelet janë praktikisht indiferent ndaj shiut acid si.
Testet klimaterike janë masë më të mirë të performancës, dhe gjykimet e fundit vazhdojnë të
renditet sipërfaqe dekorative Trespa® në klasifikimet e larta për UV-rezistencës dhe
stabilitetin ngjyra. Panelet kanë shtypje të mirë dhe rezistencës në tërheqje dhe të shkëlqyer e
tërheqjes dhe ndikim rezistencë.Zarfi i jashtëm i një ndërtese jo vetëm qe përmbush funksioni
primar dhe mbrojtjes te së brendshme nga elementet, ajo gjithashtu projekton një imazh për
botën e jashtme.
Çelësi për suksesin e çdo projekti është qe fasadat strukturale te kenë lidhshmëri mes vete te
sjell objektiva estetike bashku dhe llogari me performancën funksionale :
•

izolimin termik

•

reduktim në shtimin e ngrohjes diellore

•

transmetimi dritë

•

rezistenca motit

.

Fig 8. Rezistenca e Materialeve-ndaj ndikimeve atmosferike
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1.1.10 KONKLUDIMI

Ky objekt nuk ka pësuar shumë ndryshime që nga ide e parë e stuhisë së mendimeve.
Shumica e ideve të cilat janë menduar të jenë të parealizueshme teknikisht janë përpunuar,
analizuar qoftë edhe me ekspertë të lemive përkatëse dhe në fund ka ardhë deri tek një
realizim gati I plotë I idesë primare. Ka ardhe me idenë qe te krijoj një ndertës e cila përmes
arkitekturës me format e saj te jetë ne qendër te vëmendjes për secilin vizitor qe kalon
andej te jetë tërheqës dhe me ane te ideve te mija kam arrit ne përfundim me një projekt ku
ata çka e kam menduar dhe e ka realizuar një ndertës me forma te pa rregullta.ku dhe
qëllimi i saj ka qen te jete ne sy te te gjithave. Kjo ide lindi me nevojën e një ndërtese te
tille për kryeqytetin tone pasi nuk ekziston një diçka e tille.
Gjithashtu nga ky projekte kam arritur dhe jamë munduar te ketë gjithçka me te re si nga
përmbajtja forma ,Materialet.

1.1.11 Përshkrimi i planimetrive
PERDHESA
Hyrja kryesore :
-Pjesa hyrëse ..........................................................................................................140.00 m2
-Holli hyrës ............................................................................................................730.00 m2
Informatat :
-Informata ...............................................................................................................30.00 m2
-Biletaria

................................................................................................................35.00 m2

-Kontrolla .................................................................................................................50.00 m2
-Kamerat ..................................................................................................................70.00 m2
-Nyjet Sanitrare ............................................................................................................93 m2
MUZEU I ARTIT
-Galeria 1 ....................................................................................................................185 m2
-Muzeu 1 ....................................................................................................................340 m2
-Muzeu 2 .....................................................................................................................330 m2
-Galeria 2 .....................................................................................................................140 m2
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-Holli i muzeut .............................................................................................................225 m2

BIBLOTEKA
-Biblioteka për te ritur ................................................................................................180 m2
-Biblioteka për fëmije ....................................................................................................95 m2
-Holli i bibliotekës........................................................................................................240 m2
-Nyjet sanitare................................................................................................................98 m2
-HYRJA EKONOMIKE
-Shkallet ashensori dhe holli për furnizim ..................................................................130 m2

HYRJA E AUDITORIUMIT
-Holli

........................................................................................................................610 m2

-Auditrriumi .............................................................................................................1,480 m2
-Auditoriumi.............................................................................................................2,480 m2
Kthinat teknike te auditoriumit
-Ndriçimi........................................................................................................................19 m2
-Zërimi ..........................................................................................................................19 m2
-Regjisori Montazheri ....................................................................................................24 m2
-Skenaristi ......................................................................................................................16 m2
-Mediat ..........................................................................................................................16 m2
-Përkthyes.......................................................................................................................28 m2
MUZET
-Holli i muzeve .............................................................................................................225 m2
-Muzeu arkeologjik ......................................................................................................345 m2
-Muzeu i luftës ...........................................................................................................435 m2
*këndi i armeve ...........................................................................................................210 m2
* këndi i emblemve......................................................................................................117 m2
* Veshjet e ushtrisë....................................................................................................110 m2
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-Muzeu etnografik
*Muzeu me veshje te grave.......................................................................................250 m2
*Muzeu me veshje te burrave...................................................................................475 m2

KATI -I-Kuzhina ....................................................................................................................145 m2
-Depo ............................................................................................................................19 m2
-Depo 2 ...........................................................................................................................8 m2
-Kuzhina e ftohte...........................................................................................................15 m2
-Kuzhina e ngrohet .......................................................................................................15 m2
-Enët e lara ....................................................................................................................12 m2
-Enët e pa lara................................................................................................................12 m2
-Servimi dhe shërbimi.....................................................................................................82 m2
-Mirëmbajtja .................................................................................................................28 m2
-Gardëroba e M ............................................................................................................16 m2
-Gardëroba e F ..............................................................................................................18 m2
-Komunikimi ................................................................................................................100 m2
-Mirëmbajtja ................................................................................................................20 m2

RESTORANI
- Pjesa e ushqimit ........................................................................................................530 m2
-Pjesa e kafenesë..........................................................................................................590 m2
-Terasa e jashtme.........................................................................................................530 m2
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-Komunikimi
-Shkalle , ashensori
-Holli.......................................................................................................................400 m2
ADMINISTRATA
-Pritja dhe holli.......................................................................................................150 m2
-Drejtori ...................................................................................................................45 m2
-Sekretaria ..............................................................................................................25 m2
-Salla për takime......................................................................................................90 m2
-Financat .................................................................................................................30 m2
-Juristi ....................................................................................................................25 m2
-Arkiva ...................................................................................................................24 m2
-Menaxheret ...........................................................................................................70 m2
-Fotokopja ..............................................................................................................45 m2

BODRUMI
-Kthinat e muzeut
-Holli ..................................................................................................................200 m2
-Trezori ...............................................................................................................110 m2
-Depo për ruajte dhe konservim .........................................................................145 m2
Kthinat teknike
-Holli ...................................................................................................................40 m2
-Depo e rrymës ...................................................................................................35 m2
-Depo e ujësjellësit ................................................................................................30 m2
-Depo e ngrohjes....................................................................................................30 m2
Kthinat e kuzhinës /restorantit
-Holli .................................................................................................................100 m2
-Pastrimi holli........................................................................................................20 m2
-Larja ...................................................................................................................25 m2
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-Hekurosja ...........................................................................................................35 m2
-Mbulesat e pasteta...............................................................................................22 m2
-Mbulesat e pa pasteta..........................................................................................32 m2

Depot
-Depo ushqimore ...............................................................................................19 m2
-Depo ushqimore................................................................................................20 m2
-Depo e pijeve....................................................................................................16 m2
-Depo e pijeve ...................................................................................................20 m2
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